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ABSTRAKT
Tema e projektit të caktuar është diqka fundamentale për cdo vend dhe për shumicën e njerëzve
në vitet e pleqërisë.
Duke pasur dëshire që projekti i punuar të paraqesë nevoja aktuale të vendit dhe jetesës, tema e
përcaktuar është krijimi i një “Kompleksi per te moshuar”.
Lokaconi i përzgjedhur ( paraprakisht edhe nga komuna ) është në qytetin e Gjilanit.
Qëllimi i projektit tim do të jetë krijimi i një pikëpamjeje tjetër prej asaj ekzistuese në Kosovë, se
si duhet të realizohet një shtëpi për të moshuar dhe si duhet të zhvillohet jeta brenda saj.
Ky projekt përmban në vete elementet themelore dhe elemente të tjera shtesë për zhvillimin e
mirëfilltë të jetesës për banorët, duke filluar nga dhomat për akomodim dhe ngrënie, deri te
hapësirat rekreative, kinematë, pishinat, saunat etj.
Niveli tradicional i projektimit të projekteve të kësaj natyre është munduar të injorohet dhe të
kalohet në diqka më moderne dhe më funksionale.

Le Corbusier - Thenje e tij.

3

MIRËNJOHJE / FALENDERIME
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HYRJE
Arkitektura plotëson nevojat njerëzore dhe aktualiteti i shprehë këto nevoja.
Duke pasur dëshirë që projekti i punuar të paraqesë një nevojë aktuale të domosdoshme , tema e
përcaktuar është “Krijimi i një qendreje kujdesi për të moshuar”
Mungesa e këtyre qendrave është jashtëzakonisht e shprehur në tërë territorin e Kosovës andaj
mendoj se është mëse i arsyeshëm punimi dhe realizimi i një projekti të kësaj natyre.
Lokaconi i përzgjedhur ( paraprakisht edhe nga komuna ) është në qytetin e Gjilanit.
Në Gjilan është paraparë ndërtimi i një projekti të tillë mirëpo ai ka dështuar për shkak të mungesës
së financave.Në këtë rast lokacioni “Zabeli i Sahit Agës “ i cili është caktuar nga komuna është i
njejti lokacion të cilin kam vendosur t’a shfrytëzojë, për arsye se aty parashihen ndërtimi i
“Qendrës për fëmijët e braktisur”, Ambulanta, Menza dhe hapësira rekreative dhe sportive.
Të gjitha këto ndihmojnë në krijimin e një komuniteti të përzier dhe dinamik nga i cili përfiton
në aspektin e kualitetit të jetës dhe gjallërise, “Kompleksi për të moshuar”.
Ne si arkitektë kemi përgjegjësi për të bërë një ndryshim dhe për t’i aktivizuar komunitetet duke
krijuar një jetë më dinamike dhe më të lumtur për banorët.
Pasiqë kemi të bëjmë me një pjesë të veçantë të shoqërisë të cilët nuk janë të aftë të kujdesen
për vetën dhe kanë mangësi fizike dhe psiqike, projekti do të ketë tendencë minimaliste, i qartë
dhe i thjeshtë si në funksion ashtu edhe në dizajn, në mënyrë që banorët të dijnë ku shkojnë, çfarë
po kërkojnë dhe të mos kenë nevojë të mundohen për t’u kujtuar apo për të menduar.
Qëllimi i projektit tim do të jetë krijimi i një pikëpamjeje tjetër prej asaj ekzistuese në Kosovë, se
si duhet të realizohet një shtëpi për të moshuar dhe si duhet të zhvillohet jeta brenda saj.
Poashtu krijimi i kushteve sa më të mira, jetë sa më të ngrohtë dhe sa më pak të mërzitshme duke
ua mundësuar kështu gjyshërve tanë të jetojnë sa më mirë në fazën e tyre të fundit të jetës.
“Në fund të fundit shoqëria gjykohet në bazë se si i trajton të vjetrit e saj “ Albert Einstein
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Albert Einstein - Thënje e tij.
8

2. HULUMTIMI DHE ANALIZA

2.1. Analizat e përgjithshme të lokacionit

Fig.1.2.1.a Lokacioni : Gjilan , Kosovë

Fig.2.2.1.b Ortofoto e lokacionit , Gjilan.
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Fig.3.2.1.c. Silueta urbane

Fig.4.2.1.d. Infrastruktura dhe qasshmëria

10

Fig.5.2.1.e. Ndriçimi dhe erërat.

2.2 Hulumtimi
2.2.1. Llojet e qendrave të banimit për të moshuar.
Sa i përket banimit për të moshuar , ekzistojnë disa lloje të qendrave rehabilituese ,varësisht nga
nevoja e banorëve.
Në vazhdim janë përmendur 10 lloje të këtyre qendrave si dhe funksioni i tyre.
• Opsionet e bazuara në komunitet - Historikisht, ofrimi i shërbimeve për njerëzit në shtëpitë e
tyre përmes një infermiere ose shërbimi shoqërues.
• Klinika ambulatore geriatriale - Një klinikë e specializuar mjekësore që fokusohet në nevojat
fizike, psikologjike, sociale dhe mjekësore që lidhen kryesisht me plakjen.
• Kujdesi ditor i moshuarve / shëndeti i të moshuarve - Një program ditor që siguron një përzierje
të mbështetjes sociale dhe mjekësore gjatë ditës për ata që ende jetojnë në shtëpitë e tyre ose me
familjet e tyre.
• Në shtëpi pleqsh / kujdes afatgjatë - Një qëndrim i orientuar nga mjekët për të moshuarit shumë
të brishtë që kërkojnë kujdes 24 orësh.
• Bujtinë - Një program i specializuar për t'u kujdesur dhe për t’i mbështetur individët dhe familjet
e tyre në ditët e fund të jetës.Kujdesi ofron mbështetje dhe kujdes paliativ për pacientët dhe
familjet e tyre kur një sëmundje fatale nuk i përgjigjet më trajtimit. Këto shërbime nuk kanë për
qëllim të zgjasin jetën ose të shpejtojnë vdekjen.
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Kujdesi i obstetërve ofrohet nga një ekip profesionistësh të trajnuar posaçërisht, vullnetarë dhe
anëtarë të familjes të cilët ofrojnë kujdes mjekësor, menaxhim dhimbjesh dhe mbështetje
emocionale dhe shpirtërore. Qëllimi i kujdesit të bujtinë është të përmirësojë cilësinë e ditëve të
fundit të pacientit duke ruajtur ngushëllimin dhe dinjitetin e tij / saj.
• Banimi nën përkujdesje - Një emër për një shumëllojshmëri të gjerë të programeve që balancojnë
strehimin me mbështetjen e aktiviteteve të jetesës së përditshme (ADL) si larje dhe veshje.
• Kujdesi për të moshuarit me sklerozë - Një program i specializuar dhe krijimi i hartuar për të
plotësuar nevojat e veçanta të njerëzve me dëmtime të aftësive që lidhen me mendimin,
perceptimin dhe kujtesën.
• Banesa të pavarura / rezidenciale - Strehimi me shërbime të dizajnuara për të moshuarit, të tilla
si sigurimi i ushqimit, mbajtjes së shtëpisë dhe aktiviteteve.
• Kujdesi i vazhdueshem për pensionistët - Jetesa e daljes në pension që ofron një spektër të plotë
shërbimesh dhe strehimesh .
•. Komuniteti aktiv i të moshuarve - Një model i jetesës që ofron një vendbanim të përshtatshëm
të lidhur me rekreacionin aktiv, argëtimin dhe arsim të vazhdueshëm, si dhe afërsinë me kujdesin
shëndetësor, palestër dhe shërbime të tjera komunitare.

2.2.2. Projektimi dhe procesi i plakjes.
Strehimi për të moshuarit nuk ka tërhequr historikisht nivelin e kërkesës për dizajn që kërkohet
për ta transformuar atë nga zgjidhjet tradicionale bazuar në modele të vjetra ose të papërshtatshme.
Për fat të keq, shumë prej kritereve ekzistuese të dizajnit janë përshkruese, shpesh në formën e
kërkesave minimale . Për fat të mirë, modelet e reja po sfidojnë kërkesa të tilla, por përparimi është
i ngadaltë .
Një brez i ri dizajnerësh ka qenë i suksesshëm në transformimin e mjedisit fizik në atë që është në
përputhje me nevojat e të rriturve më të moshuar, por ruan sigurinë e tyre dhe përmirëson
operacionet.
Modelet e vjetra rrallë prioritizuan privatësinë, pavarësinë dhe personalizimin. Një brez i ri po ripërcakton se cilat lloje të strehimit të përbashkët janë të pranueshme; apartamente të vogla studio
nuk përputhen me pritjet e jetesës. Qasja është kuptuar gjithashtu pak: ka pasur një fokus të ngushtë
në kërkesat e veteranëve të rinj, pjesërisht të paralizuar në karrige me rrota. Aksesueshmëria duhet
të rishikohet pasi zbatohet në pjesën më të dobët të popullsisë, të cilët nuk mund të përdorin vetë
karrigen me rrota.
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2.2.3. Implikimet e dizajnit
Ka shumë mënyra për një projektues që ta bëjë mjedisin e individit të moshuar më të përshtatshëm
për aftësitë e kufizuara fizike të shkaktuara nga funksioni i zvogëluar i sistemeve endokrine dhe
nervore.
Ato përfshijnë:
• Dallimi i hapësirave të përsëritura / simetrike duke siguruar monumentet (objektet, pamjet jashtë)
dhe rritjen e informatave të rëndësishme të drejtimit.
• Sigurimin e zonave të mbuluara dhe / ose të zbuluara në natyrë që mbrojnë nga dielli, era dhe
insektet;
• Minimizimi i distancave në këmbë për aktivitetet kryesore të përditshme si ngrënie dhe krijimin
e vendeve të shpeshta për të pushuar në korridoret dhe ashensorët pranë;
• Jepni mundësi për palestër fizike, sidomos aktivitetet ujore, të cilat mund të forcojnë muskujt pa
ndikuar në nyje.
Për të krijuar një mjedis që mbështet shëndetin më të mirë për individët e moshuar, projektuesi
duhet të ofrojë
• Banjo të shpeshta dhe lehtësisht të arritshme;
• Kuzhina banimi (ngrënë apo hapur), mundësisht me dritë dhe pamje, që inkurajojnë gatimin dhe
zakonet e mira të ngrënies;
• Shtigjet në këmbë (brenda dhe jashtë) që inkurajojnë aktivitetin fizik;
• Palestër dhe hapësira aerobike për të nxitur ushtrimin kardiovaskular;

2.2.4. Rëndësia e hapësirave të përbashkëta dhe llojet e tyre.
Hapësirat e përbashkëta janë dhoma të cilat mund të përdoret për aktivitete të grupeve të mëdha
(si muzika, vallëzimi, darka të veçanta me familjet, stërvitja, etj.). Këto dhoma nganjëherë
përdoren për trajnimin e stafit dhe për takimet e grupit të ndihmës kujdestare.
Hapësirat për ngrënie janë ndoshta aktiviteti më i rëndësishëm i përbashkët në strehimin për të
moshuar. Dhomat private të ngrënies për darka familjare, ditëlindje dhe vakte të tjera të veçanta
janë një tipar tipik i objekteve më të reja për të moshuar.
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2.2.4.1 Llojet e hapësirave të përbashketa
• Ngrënie private - Një vend privat ku familjet të jenë vetëm, të ndajnë një vakt apo kafe dhe të
kalojnë kohë së bashku. Kjo hapësirë është gjithashtu e dobishme për konferenca familjare, takime
të stafit dhe të ngjashme.
• Hapësira për një kafene mund të bëhet një bistro ku shërbehet pija alkoolike, një sallë akullore,
madje edhe një dyqan i vogël dhuratësh. Qëllimi është të ofrojë ambient të ngjashëm me jetën në
rrugë dhe një mundësi jozyrtare për t'u shoqëruar. Kur bashkohet me dhomen e ndjenjes /
bibliotekën ,kjo hapësirë mund të bëhet një destinacion i mirënjohur.
• Hapësirat e sofistikuara për filma, ligjërata dhe prezantime të tjera tani po bëhen element
popullor në disa komunitete të daljes në pension.
• Hapësirat e aktiviteteve shoqërore-sallat, dhomat e aktivitetit ose dhomat e banimit-brenda ose
pranë njësive të infermierisë sigurojnë:
-Vende private për banorët dhe familjet e tyre ose mysafirët;
-Zonat e veprimtarisë për lojëra, karta, apo aktivitete të organizuara;
-Vende të rehatshme për grupet e diskutimit, shikimin e televizorit e kështu me radhë;
• Dhomë për shumë qëllime. E përshtatshëme për aktivitete të grupeve të mëdha, festime festash,
shërbime fetare dhe shfaqje.
• Dyqan dhuratash.
• Dhomë e ndenjës.
• Librari ( Shpesh përfshin kompjuterë për përdorim të banorëve, si dhe një zgjedhje në rritje të
materialeve të leximit dhe mediave të tjera të zhvilluara posaçërisht për plakjen).
• Palestër.
• Terasa në natyrë dhe zona rekreative.
• Hapësira e artit / aktivitetit.
• Klinika. Hapësira për provime të specializuara (p.sh. dentare, oftalmologji) dhe trajtime.
• Objekti i rehabilitimit. Për terapitë restauruese dhe rehabilitimin, duke përfshirë terapi fizike.
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2.2.5. Rëndësia e hapësirave sportive / aerobike.
2.2.5.1. Sistemet mekanike
Sistemi muskulor humbet forcën dhe pjesa më e madhe pas moshës 30. Mungesa e lëvizjes mund
të çojë në atrofi muskulare që ndikon në qëndrimin, qëndresën dhe pozicionet e përbashkëta.
Programet e stërvitjes dhe të palestrës mund ta ngadalësojnë këtë rënie apo edhe të rivendosin
funksionin, kështu që pavarësia në shumë aktivitete të përditshme mund të mbahet. Sistemi
skeletor humbet kalciumin, duke e bërë kockat të brishta dhe gjithnjë e më të ndjeshme ndaj
aksidenteve.Kapaciteti fizik në rënie gjithashtu mund të ndikojë në ecjen e individit, duke çuar në
hapa të ndërlikuar ose të vështirë dhe duke rritur rrezikun e rënies.
2.2.5.2. Shërbimet e rehabilitimit.
Shërbimet e rehabilitimit mund të përfshijnë:
1. Terapi profesionale. Ndihma në aktivitetet e jetesës së përditshme (ADL) .Aktivitete në grupe
të vogla si gatimi; punë e thjeshtë artizanale; dhe qepje, thurje, pikturë dhe qeramikë në një dhomë
arti dhe zeje
2. Aktivitete një-në-një si mësimi i pacientit si të futet brenda dhe jashtë vaskës ose dushit, ose si
të pozicionoj trupin e tij / saj në tualet.
2. Terapi fizike.Mësimi i pjesëmarrësve se si të ecin duke përdorur parmakët dhe / ose ndihmat
3. Fjala e terapisë. Ofrohet lehtësisht në një zyrë private apo dhomë e vogël takimi.
4. Higjiena personale. Pajisjet dhe personeli për klientët e larjes. (Shumë të moshuar të dobët nuk
kanë objekte të përshtatshme ose ndihmë në shtëpi.)
Palestrat, pishinat dhe pajisjet e stërvitjes janë elementë gjithnjë e më popullore në programin e
komuniteteve rezidenciale për të moshuar.
2.2.6. Kopështi / Peisazhi.
Një tipar qëndror në planifikimin e pothuajse të gjitha programeve të kujdesit të veçantë është
qasja e lehtë në një kopsht të sigurt jashtë.
Qasja e lirë e banorëve në ambientet e jashtme redukton shqetësimin dhe frustrimin, dhe
përmirëson përshtatshmërinë e përgjithshme fizike.. Zona duhet të jetë e sigurt dhe e sigurt në
mënyrë që stafi dhe familjet të jenë të kënaqur me aksesin e pashoqëruar të banorëve.
Karakteristikat e rëndësishme të projektimit janë si më poshtë:
-Kamuflimi i gardhit kështu që nuk ndihet i burgosur ose nuk tërheq vëmendjen e banorëve.
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-Dizajni i gardhit nuk mund të përfshijë elemente horizontale që mund të përdoren për t'u ngjitur,
dhe plani duhet të dekurajojë banorët nga përdorimi i mobiljeve të vendndodhjes për t'u ngjitur
mbi gardhin.
- Mbjellja e materialeve që nuk janë toksike.
- Rrugë ecjeje që janë të vazhdueshme dhe të çojnë në ndërtimin e pikave të hyrjes. Rrugët duhet
të jenë mjaftë të gjera në mënyrë që dy persona të ecin krah për krah.
- Zonat e rehatshme për t'u ulur.
- Mundësi rekreative pasive dhe aktive.
Shtrirja e kopshtit duhet të krijojë një mjedis të sigurt dhe pa krijuar një ndjenjë të izolimit, e cila
mund të çojë në zhgënjim, shqetësim dhe konfuzion. Rrethoja me pamje të hapur mund të përdoren
vetëm ose në kombinim për të arritur qëllime specifike të stafit.
2.2.6.1. Dizajni i peisazhit.
Cilësimet që stimulojnë shqisat, brenda dhe jashtë ndërtesës, mund të shtojnë interesin dhe
mbështetjen e kujtesës.
• Fushat mjaft të mëdha për të akomoduar aktivitete të komunitetit, të tilla si një koncert apo
Barbecue.
• Ecje: Rrugë me elementet atraktive, duke përfshirë një zonë për flutura, ushqyes për shpendët,
grupe për pushim, burime ujore, e kështu me radhë.
• Hapësirat e lojërave për fëmijë: Vende atraktive për mbesat dhe nipërit, ndërsa prindërit e tyre
po vizitojnë.
• Stërvitje / terapi në natyrë..
• Hapësirat e hapura në natyrë janë të dobishme për banorët ambulantë me skleroze ose forma të
tjera të semundjeve; aftësia për të ecur lirshëm është gjetur të ngadalësojë përkeqësimin fizik që
shpesh vjen me sëmundjen dhe gjithashtu zvoglon shqetësimin.
• Hyrjet në kopshte dhe gjerësia e shtigjeve duhet të përshtaten duke ecur krah për krah.
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3. DEFINIMI DHE ZHVILLIMI I PLANIT FUNKSIONAL
3.1 Përshkrimi i lokacionit (konfigurimi)

Fig.6.3.1.a Pozita globale e lokacionit.

Fig.7.3.1.b Segmentet rrugore.
Lokacioni ndodhet në Gjilan, përkatësisht në periferi të qytetit. Ka një sipërfaqe 35950 m₂.
Lokacioni ndryshe njihet edhe si “ Zabeli i Sahit Agës “
Arseja e përzgjedhjes së këtij lokacioni është largimi nga pjesa e zhurmshme e qytetit ,përkatësisht
qendra.Përparësi e këtij lokacioni është hapësira e madhe e tij dhe qasja direkte me rrugën.
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Fig.8.3.1.c Infrastruktura, qasshmëria, gjelbrimi dhe banimi.
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3.2 Metodologjia
Metodologjia e ndërtimit arrihet përmes parafabrikimit, ku elemente të ndërtimit janë tërësisht të
gatshme.

4. IDEA DHE KONCEPTI
4.1 Masterplani

Fig.9.4.1.a Masterplani
Kompleksi për të moshuar ndahet në dy pjesë varësisht nga funksioni.
Pasiqë një pjesë e të moshuarve nuk janë të aftë që të kujdesen për veten dhe kanë vazhdimisht
nevojë për përkujdesje nga stafi mjekësor , ideja ka qenë që ky grup i të moshuarve të
akomodohen sa më afer klinikës dhe në një hapësirë të tillë ku janë vazhdimisht nën vëzhgimin e
mjekëve dhe pjesës tjetër të stafit.
Duke marrë parasysh poashtu edhe aftësitë e tyre të kufizuara fizike, edhe hapësirat rekreative dhe
ato të përbashkëta janë pozicionuar në favor të tyre.
Grupacioni i dytë i të moshuarve, pasiqë janë ende të pavarur dhe nuk kanë nevojë për
përkujdesje të vazhdueshme, ështe menduar që të kenë shtëpitë e tyre ( P+0 ), bashkë me
kopështin, në mënyrë që t’a vazhdojnë jetën në kushte normale.Normalisht edhe ky grupacion ka
qasje në të gjitha hapësirat e përbashkëta të objektit shumë funksional.
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4.2. Koncepti
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4.3. Diagramet

Fig.10.4.3.a Organizimi i hapësirave përmes diagrameve me fluska.

Fig.11.4.3.b. Diagrami i ndriqimit.

21

Fig.12.4.3.c. Diagrami me fluska i zonave të përdhesës në objektin shumë funksional.

Fig.13.4.3.d. Diagrami me fluska i zonave të katit në objektin shumë funksional.
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Fig.14.4.3.e. Diagrami me fluska i organizimit të hapësirave të përdhesës në objektin shumë
funksional.

Fig.15.4.3.d. Diagrami me fluska i organizimit të hapësirave të përdhesës në shtëpi.
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5. INTERPRETIMI DHE PREZANTIMI GRAFIK
5.1 Kompozicionimi dhe konfigurimi

Fig.16.5.1.a. Diferencimi i zonave rekreative dhe atyre të shërbimeve ekonomike në nivelin e
Bodrumit.
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Fig.17.5.1.b. Diferencimi i zonave në nivelin e Përdhesës.

Fig.18.5.1.c. Diferencimi i zonave në nivelin e katit.
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Fig.19.5.1.d. Hapësirat e jashtme për qarkullim të banorëve dhe musafirëve.
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Fig.20.5.1.e. Komunikimi / rampat dhe shkallë, në ambientin e jashtëm.
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Fig.21.5.1.f. Trajektorja e ecjes në ambientin e jashtëm.
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5.2 Hierarkia
Sa i përket hierarkisë së lëvizjes, mund të vërejmë që shpërndjarja e lëvizjes është afërsisht e
njëtrajtësishme.
Kjo nënkupton që banorët kanë hapësirat e tyre private, individuale, mirëpo kanë poashtu mjaftueshem
hapësira për t'i ndarë me të afërmit dhe miqt e tyre, dhe duke marrë parasysh fakte psikologjike të llojit
" Të moshuarve nuk i'u pëlqen vetmia " , ne jemi munduar të inkorporojmë sa më shumë hapësira të
përbashkëta.

Fig.22.5.2.a. Hierarkia e lëvizjes në nivelin e Bodrumit.
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Fig.23.5.2.b. Hierarkia e lëvizjes në nivelin e Përdhesës.

Fig.24.5.2.c. Hierarkia e lëvizjes në nivelin e Katit.
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5.3. Organizimi i dhomave
Dëshira për privatësi po ndryshon dizajnin e ambienteve të jetesës.Një studim i jetesës së ndihmuar nga
ana e Shoqatës Amerikane të Personave të Pensionuar (AARP) zbuloi se vetëm 4 përqind e të
anketuarve mbi 50 preferonin një dhomë të përbashkët ( 2+ ). Në fakt, një shumicë dërrmuese
preferonte një dhomë private vetem me 1 person te dyte.
Secila dhomë në tërësinë e saj përmban :
-

Shtretërit

Gardërobë ose dollap për nevojat e magazinimit të banorëve,
Një nighstand
Një karrige afër krevatit
Banjon

Poashtu vlen të ceket se është shfrytëzuar rreth – rrotullimi i karrocës me rrota për të siguruar hapësira
të mjaftueshme për lëvizjen e papenguar.

Fig.25.5.3.a. Modulet e dhomave për akomodim.
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Fig.26.5.3.b. Modulet e dhomave për akomodim.

Fig.27.5.3.c. Dhoma private për vizita familjare.

32

Fig.28.5.3.d. Aksonometri e eksploduar e objektit shumë funksional.
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5.4 Konstruksioni dhe materializimi.
Sistemi konstruktiv i objektit është sistem skeletor, me shtylla të dimenzioneve 25x 25 dhe 20 x 20.
Themeli i objektit është themel pllakë, dy- drejtimshe. Poashtu pllaka e meskatit është konstruksion
betoni dhe me dy drejtime të shpërndarjes së ngarkesave.

Fig.29.5.4.a. Themeli i objektit shumë - funksional.
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Detali i themelit

Detali i pllakës së meskatit.

Detali i murit të jashtëm.

Fig.30.5.4.b. Detalet konstruktive.

Kulmi i objektit shumë funksional është i rrafshët, me ramje 8 % dhe nga llamarina.
Ndersa kulmet e shtëpive individuale ( P + 0 ), janë kulme të pjerrëta me ramje 20 %.
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Detali i kulmit të rrafshët

Detali i kulmit të pjerrët.

Fig.31.5.4.c. Detalet konstruktive.

5.4.1 Materializimi.
Materialet e përdorura në fasada jane , druri, betoni dhe xhami.
Në masë më të madhe është përdorur druri për arsye se druri jep ndjesine e ngrohtësisë dhe
automatikisht krijon një atmosferë më të ngrohtë brenda dhe jashtë objektit.
Fasada me teksturë betoni është përdorur pasiqë kombinohet shumë bukur me drurin dhe i jep objektit
një pamje moderne.
Për të siguruar sa më shumë vizura në ambientin e jashtëm, në mënyrë qe banorët të mos ndihen të
mbyllur dhe të jene sa më aktiv në ambientin e jashtëm, normalisht është perdorur xhami.
Keto tri materiale, kombinohen mjaft bukur me njëra-tjetrën dhe na japin një pamje të ngrohtë dhe
moderne arkitektonike.
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5.5. Prezentimi grafik i projektit

Fig.32.5.5.a. Silueta urbane me objektin e propozuar.

Fig.33.5.5.b. Baza e Bodrumit.
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Fig.34.5.5.c. Baza e Përdhesës.

Fig.35.5.5.d. Baza e Katit.
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Fig.36.5.5.e. Prerja A-A

Fig.37.5.5.f. Prerja B-B
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Fig.38.5.5.g. Prerja C-C

Fig.39.5.5.h. Prerja D-D
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Fig.40.5.5.i. Prerja E – E

Fig.41.5.5.j. Prerja F – F
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Fig.42.5.5.k. Fasada perëndimore

Fig.40.5.5.l. Fasada jugore
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Fig.43.5.5.m. Fasada lindore

Fig.44.5.5.n. Fasada veriore
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Fig.45.5.5.o. Fasada jugore

Fig.46.5.5.p. Fasada lindore
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Fig.47.5.5.q. Fasada perëndimore

Fig.48.5.5.r. Fasada veriore
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Fig.49.5.5. 3D Vizualizim – pamje të eksterierit

Fig.50.5.5. 3D Vizualizim – pamje të eksterierit
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Fig.51.5.5. 3D Vizualizim – pamje të eksterierit

Fig.52.5.5. 3D Vizualizim – pamje të eksterierit

47

Fig.53.5.5. 3D Vizualizim – pamje të eksterierit

Fig.54.5.5. 3D Vizualizim – pamje të eksterierit
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Fig.55.5.5.22. 3D Vizualizim – pamje të eksterierit

Fig.56.5.5.23. 3D Vizualizim – pamje të eksterierit
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Fig.57.5.5.24. 3D Vizualizim – pamje të eksterierit

Fig.58.5.5.25. 3D Vizualizim – pamje të eksterierit
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Fig.59.5.5.26. 3D Vizualizim – pamje të eksterierit

Fig.60.5.5.27. 3D Vizualizim – pamje të eksterierit
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Fig.61.5.5.28. 3D Vizualizim – pamje të eksterierit

Fig.62.5.5.29. 3D Vizualizim – pamje të eksterierit
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Fig.63.5.5.30. 3D Vizualizim – pamje të eksterierit
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